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Action	  and	  Adventure	  Ben	  Goldsmith	  Action	  is	  the	  very	  essence	  of	  cinema.	  As	  the	  director’s	  universal	  instruction	  that	  initiates	  filming,	  and	  as	  the	  ‘motion’	  in	  motion	  pictures,	  action	  literally	  both	  precedes	  and	  defines	  film.	  Adventure,	  action’s	  constant	  companion,	  is	  the	  beating	  heart	  of	  narrative	  film.	  The	  ‘action-­‐adventure	  film’,	  however,	  is	  a	  loose	  category	  in	  contemporary	  cinema.	  Together,	  action	  and	  adventure	  exceed	  genre;	  as	  Yvonne	  Tasker	  reminds	  us,	  ‘the	  terms	  “action”	  and	  “adventure”	  never	  referred	  to	  secure	  generic	  objects’	  (Tasker	  2004,	  p.3).	  Action	  sequences	  and	  dramatic	  quests	  can	  be	  located	  at	  all	  points	  on	  the	  cinematic	  spectrum,	  while	  action	  and	  adventure	  films	  adopt	  settings	  and	  scenarios	  from	  a	  wide	  array	  of	  (sub)genres.	  	  It	  is	  this	  hybridity,	  or	  fluidity,	  that	  has	  in	  part	  contributed	  to	  the	  questions	  of	  whether	  action	  and	  adventure	  constitute	  a	  genre	  at	  all,	  and	  what	  the	  codes,	  conventions	  and	  characteristics	  of	  action	  and	  adventure	  films	  might	  be.	  	  From	  the	  very	  earliest	  days,	  film’s	  capacity	  to	  capture	  motion,	  movement,	  people	  and	  things	  in	  
action	  set	  it	  apart	  from	  photography	  and	  painting.	  The	  recording	  of	  action	  and	  activity	  were	  cinema’s	  principal	  attractions	  for	  its	  first	  audiences.	  The	  earliest	  films	  –	  the	  actualités	  –	  depicted	  ordinary	  people	  doing	  ordinary	  things:	  workers	  leaving	  a	  factory	  (La	  Sortie	  des	  Usines	  Lumière	  à	  
Lyon	  (Louis	  Lumière,	  1895)),	  travellers	  disembarking	  a	  boat	  (Passengers	  Alighting	  from	  the	  Ferry	  
‘Brighton’	  at	  Manly	  (Marius	  Sestier,	  1896)).	  While	  the	  ‘action	  film’	  may	  have	  since	  taken	  on	  so	  much	  baggage	  as	  to	  render	  it	  virtually	  unrecognisable	  from	  these	  early	  documents,	  there	  are	  other	  more	  resilient	  links	  back	  to	  this	  early	  period.	  The	  spectacular	  visual	  and	  physical	  special	  effects	  that	  we	  now	  associate	  with	  the	  form	  have	  their	  origins	  in	  the	  alternative	  tradition	  of	  the	  trick	  film	  most	  closely	  associated	  with	  Georges	  Méliès	  (for	  example,	  Le	  Voyage	  dans	  la	  Lune,	  1902,	  and	  Voyage	  à	  
Travers	  L’impossible,	  1904).	  These	  films	  brought	  action	  and	  adventure	  together	  with	  spectacle	  and	  storytelling,	  and	  this	  combination	  would	  define	  the	  earliest	  feature-­‐length	  narrative	  films.	  	  In	  recent	  times,	  what	  Larry	  Gross	  (2000,	  p.3)	  has	  called	  ‘the	  Big	  Loud	  Action	  Movie’	  with	  an	  emphasis	  on	  stunts,	  spectacle	  and	  visceral	  thrills	  over	  narrative	  development,	  has	  come	  to	  define	  contemporary	  Hollywood,	  at	  least	  in	  its	  blockbuster	  form.	  The	  popularity	  of	  these	  films	  among	  audiences	  has	  typically	  not	  generally	  been	  shared	  by	  many	  critics,	  for	  whom	  these	  films	  have	  ‘failed	  to	  meet	  the	  markers	  of	  aesthetic	  and	  cultural	  value	  typically	  applied	  within	  contemporary	  film	  culture’	  (Tasker	  2004,	  p.2).	  	  It	  should	  be	  noted,	  however,	  that	  these	  ‘markers	  of	  aesthetic	  and	  cultural	  value’	  have	  typically	  been	  laid	  down	  by	  the	  self-­‐same	  film	  critics	  who	  deride	  action	  films	  and	  their	  large	  and	  appreciative	  audiences.	  	  Summarising	  a	  survey	  of	  action	  and	  adventure	  films	  produced	  in	  the	  first	  decade	  of	  the	  new	  Australian	  cinema,	  Susan	  Dermody	  attempts	  to	  identify	  some	  of	  the	  features	  of	  the	  action-­‐adventure	  film	  both	  as	  a	  general	  form,	  and	  in	  its	  particular	  Australian	  guise.	  She	  notes	  the	  ‘articulation	  of	  ideals	  through	  plots	  based	  on	  adventure	  into	  difficult	  or	  unknown	  terrain,	  with	  action	  sequences	  as	  the	  crux	  of	  the	  adventure,	  putting	  to	  test	  the	  ideals	  and	  the	  hero’	  (Dermody	  1980,	  p.79).	  Dermody	  locates	  the	  action-­‐adventure	  film	  in	  the	  ‘quest-­‐romance’	  tradition,	  in	  which	  ‘the	  quest	  is	  fulfilled	  through	  a	  series	  of	  physical	  challenges	  in	  unfamiliar	  territory,	  and	  the	  governing	  motivation	  of	  the	  hero	  is	  idealist	  rather	  than	  comic,	  tragic,	  or	  satiric	  and	  pessimistic’	  (Dermody	  1980,	  p.	  79).	  And	  importantly	  Dermody	  argues	  that	  in	  Australian	  action-­‐adventure	  films,	  ‘the	  natural	  (as	  opposed	  to	  the	  man-­‐made)	  landscape	  is	  an	  important	  repository	  of	  traditional,	  even	  conservative,	  values,	  while	  the	  city	  is	  seen	  as	  a	  sterile	  wasteland	  in	  which	  those	  values	  wither’	  (Dermody	  1980,	  p.79).	  This	  raises	  the	  long-­‐standing	  dichotomy	  in	  Australian	  cultural	  representation	  between	  the	  city	  and	  the	  bush,	  in	  which	  from	  the	  late	  nineteenth	  century	  onwards	  the	  bush	  was	  positioned	  as	  the	  repository	  of	  ‘authentic’	  or	  ‘distinctive’	  Australian	  values	  and	  way	  of	  life,	  while	  the	  city	  was	  negatively	  associated	  with	  imported	  cultures	  and	  characteristics.	  The	  dichotomy	  was	  given	  new	  life	  in	  Australian	  cinema	  in	  the	  1970s,	  since	  cultural	  nationalism	  in	  general,	  and	  its	  late	  nineteenth	  century	  expressions	  in	  novels,	  poetry	  and	  short	  stories	  in	  particular,	  were	  important	  touchstones	  for	  filmmakers.	  Importantly,	  this	  cinematic	  nostalgia	  was	  laced	  with	  
guilt	  over	  the	  colonial	  legacy	  and	  the	  treatment	  of	  Aboriginal	  people.	  These	  factors	  distinguish	  Australian	  action-­‐adventure	  films	  of	  this	  period	  (and	  indeed,	  Australian	  cinema	  as	  a	  whole)	  from	  American	  and	  international	  counterparts,	  and	  complicate	  at	  least	  one	  of	  Tasker’s	  (admittedly	  broadbrush)	  generic	  groupings	  of	  the	  contemporary	  action	  film,	  ‘crime	  and	  urban	  action’	  (Tasker	  2004,	  p.	  4).	  (Tasker’s	  other	  groupings	  are	  ‘fantasy,	  eg.	  science-­‐fiction	  or	  horror;	  and	  war	  or	  military	  movies’	  (Tasker	  2004,	  p.4)).	  	  While	  action	  and	  adventure	  films	  do	  not	  define	  Australian	  cinema	  in	  quite	  the	  same	  way	  as	  they	  define	  contemporary	  Hollywood	  cinema,	  many	  examples	  can	  be	  identified,	  dating	  back	  to	  the	  very	  early	  days	  of	  filmmaking	  in	  this	  country.	  Charles	  Tait’s	  The	  Story	  of	  the	  Kelly	  Gang	  (1906)	  presented	  what	  were	  described	  at	  the	  time	  as	  ‘sensation	  scenes’	  depicting	  events	  leading	  up	  to	  the	  last	  stand	  of	  the	  notorious	  Kelly	  gang	  in	  country	  Victoria	  in	  1880.	  Tait’s	  film	  is	  the	  most	  celebrated	  of	  the	  bushranging	  cycle	  of	  films	  made	  before	  1912,	  when	  screenings	  were	  banned	  in	  New	  South	  Wales	  and	  Victoria.	  These	  films	  typically	  featured	  elements	  recognisable	  in	  contemporary	  action	  films	  including	  chases,	  fights,	  and	  occasionally	  rudimentary	  special	  effects.	  They	  also	  showcased	  the	  prowess	  of	  early	  stunt	  performers,	  as	  Pike	  and	  Cooper	  note:	  ‘Bushrangers	  [ie.	  bushranging	  films]	  usually	  included	  at	  least	  one	  daring	  leap	  in	  their	  adventures,	  whether	  alone	  or	  on	  horseback,	  from	  a	  cliff	  into	  the	  ocean	  or	  from	  a	  bridge	  into	  a	  flooded	  river’	  (Pike	  and	  Cooper	  1998,	  p.2).	  	  Expert	  horsemanship	  and	  stunt	  work	  were	  characteristics	  that	  propelled	  the	  film	  career	  of	  multi-­‐talented	  sportsman	  and	  Olympic	  medallist,	  Reginald	  ‘Snowy’	  Baker,	  who	  made	  action	  and	  adventure	  films	  both	  in	  Australia	  and	  in	  Hollywood.	  Snowy	  Baker	  was	  the	  first	  in	  a	  long	  line	  of	  Australian	  actors	  known	  for	  their	  work	  in	  local	  and	  international	  action-­‐adventure	  films.	  Others	  include	  Errol	  Flynn	  (Captain	  Blood,	  Michael	  Curtiz,	  1935;	  The	  Sea	  Hawk,	  Michael	  Curtiz,	  1940,	  see	  Adrian	  Danks	  essay	  in	  this	  volume),	  Chips	  Rafferty	  (Forty	  Thousand	  Horsemen,	  Charles	  Chauvel,	  1941;	  Walk	  into	  Paradise,	  Lee	  Robinson,	  1956;	  Mutiny	  on	  the	  Bounty,	  Lewis	  Milestone,	  1962),	  Rod	  Taylor	  (King	  of	  the	  Coral	  Sea,	  Lee	  Robinson,	  1954;	  Dark	  of	  the	  Sun/The	  Mercenaries,	  Jack	  Cardiff,	  1968),	  Mel	  Gibson	  (the	  Mad	  Max	  trilogy,	  George	  Miller,	  1979,	  1981,	  1985),	  Russell	  Crowe	  (Proof	  of	  
Life,	  Taylor	  Hackford,	  2000;	  Body	  of	  Lies,	  Ridley	  Scott,	  2008);	  and	  Hugh	  Jackman	  (Swordfish,	  Dominic	  Sena,	  2001;	  Real	  Steel,	  Shawn	  Levy,	  2011).	  The	  prominence	  of	  these	  international	  Australian	  stars	  points	  up	  one	  of	  the	  criticisms	  that	  has	  often	  been	  levelled	  at	  action-­‐adventure	  films	  in	  general:	  ‘the	  “hero”	  of	  the	  action-­‐adventure	  is	  usually	  literally	  that,	  and	  not	  a	  heroine’	  (Dermody	  1980,	  p.81).	  This	  is	  largely	  true	  of	  the	  1970s	  Australian	  action-­‐adventure	  films	  that	  Susan	  Dermody	  was	  writing	  about,	  and	  to	  some	  extent	  it	  remains	  true	  of	  Australian	  action	  films.	  It	  has	  not	  always	  been	  the	  case,	  however,	  and	  it	  is	  certainly	  not	  true	  of	  Australian	  cinema	  before	  the	  1950s,	  or	  of	  many	  children’s	  adventure	  films	  made	  in	  Australia	  in	  recent	  years.	  	  Prior	  to	  the	  Second	  World	  War,	  a	  number	  of	  Australian	  action-­‐adventure	  films	  depicted	  active	  (rather	  than	  reactive	  and	  passive)	  female	  characters	  either	  at	  the	  centre	  of	  action	  sequences,	  or	  forced	  to	  deal	  with	  physical	  challenges.	  The	  figure	  of	  the	  ‘independent	  leading	  woman’	  (Routt	  1989,	  p.	  31)	  featured	  particularly	  prominently	  in	  films	  set	  in	  the	  outback,	  in	  the	  common	  character	  of	  ‘the	  bush	  woman’	  (see	  Tulloch	  1981,	  Routt	  1989),	  the	  ‘squatter’s	  daughter’	  or	  ‘the	  girl	  of	  the	  bush’	  (Pike	  and	  Cooper	  1998,	  p.	  2).	  Examples	  include	  the	  characters	  played	  by	  Olive	  Wilton	  in	  the	  1910	  version	  of	  The	  Squatter’s	  Daughter	  (Bert	  Bailey,	  1910),	  Lottie	  Lyell	  in	  Raymond	  Longford’s	  ‘Neath	  Austral	  
Skies	  (1913),	  Brownie	  Vernon	  in	  Silks	  and	  Saddles	  (John	  K.	  Wells,	  1921),	  Jocelyn	  Howarth	  in	  Ken	  G.	  Hall’s	  1933	  version	  of	  The	  Squatter’s	  Daughter,	  and	  Daphne	  Campbell	  in	  The	  Overlanders	  (Harry	  Watt,	  1946).	  Mention	  must	  also	  be	  made	  of	  Jewelled	  Nights	  (Louise	  Lovely	  and	  Wilton	  Welch,	  1925),	  about	  a	  young	  Australian	  woman	  who	  jilts	  a	  man	  she	  does	  not	  love	  at	  the	  altar	  and,	  dressed	  as	  a	  man,	  goes	  prospecting	  in	  Tasmania.	  Jewelled	  Nights	  was	  Louise	  Lovely’s	  last	  film;	  she	  made	  several	  films	  in	  Australia	  as	  Louise	  Carbasse	  before	  venturing	  to	  Hollywood	  where	  Carl	  Laemmle	  renamed	  her	  and	  where	  she	  spent	  the	  best	  part	  of	  a	  largely	  unsatisfying	  decade.	  
Among	  the	  small	  but	  growing	  band	  of	  children’s	  films	  made	  in	  Australia	  are	  many	  which	  feature	  stories	  oriented	  around	  the	  exploits	  or	  adventures	  of	  girls	  or	  young	  women.	  Yoram	  Gross	  has	  made	  many	  animated	  feature	  films	  for	  children,	  but	  is	  perhaps	  best	  known	  for	  the	  series	  of	  films	  about	  the	  adventures	  of	  a	  girl	  named	  Dot,	  beginning	  with	  Dot	  and	  the	  Kangaroo	  (1977)	  (see	  Caputo	  1995	  and	  Chris	  Carter’s	  essay	  on	  animated	  films	  in	  this	  volume).	  Brian	  Trenchard-­‐Smith’s	  teen	  action	  film	  BMX	  Bandits	  (1983)	  features	  Nicole	  Kidman	  in	  her	  first	  major	  role,	  though	  her	  character	  is	  largely	  a	  witness	  to,	  rather	  than	  an	  agent	  of,	  action.	  In	  the	  same	  year,	  another	  popular	  Australian	  actress,	  Claudia	  Karvan	  starred	  in	  her	  first	  feature	  film,	  Molly	  (Ned	  Lander,	  1983),	  the	  story	  of	  the	  adventures	  of	  a	  young	  girl	  and	  a	  singing	  dog.	  In	  Donald	  Crombie’s	  time	  travel	  adventure	  yarn	  
Playing	  Beattie	  Bow	  (1986),	  17	  year	  old	  Abigail	  (Imogen	  Annesley)	  is	  transported	  back	  to	  nineteenth	  century	  Sydney	  where	  she	  is	  kidnapped	  and	  narrowly	  avoids	  being	  sold	  into	  prostitution,	  before	  rescuing	  a	  young	  invalid	  from	  a	  fire.	  	  Mario	  Andreacchio’s	  The	  Dragon	  Pearl	  (2010)	  about	  an	  Australian	  boy	  and	  a	  Chinese	  girl’s	  adventures	  after	  the	  discovery	  of	  a	  golden	  dragon,	  is	  also	  noteworthy	  as	  the	  first	  film	  produced	  under	  the	  official	  Australia-­‐China	  coproduction	  agreement.	  	  A	  band	  of	  teenage	  guerrillas	  led	  by	  Ellie	  (Caitlin	  Stasey)	  fight	  against	  an	  invading	  army	  in	  the	  first	  film	  based	  on	  John	  Marsden’s	  series	  of	  books,	  Tomorrow,	  When	  the	  War	  
Began	  (Stuart	  Beattie,	  2010).	  In	  Nim’s	  Island	  (Jennifer	  Flackett,	  Mark	  Levin,	  2008),	  a	  young	  girl	  enlists	  an	  agoraphobic	  author	  of	  children’s	  adventure	  novels	  to	  help	  find	  her	  missing	  father.	  The	  sequel,	  Return	  to	  Nim’s	  Island	  (Brendan	  Maher,	  2013)	  stars	  Bindi	  Irwin	  as	  the	  title	  character	  who	  tries	  to	  protect	  her	  island	  home	  from	  property	  developers.	  Bindi	  is	  the	  daughter	  of	  one	  of	  Australia’s	  best	  loved,	  and	  sorely	  missed,	  adventurers:	  the	  Crocodile	  Hunter,	  Steve	  Irwin.	  In	  addition	  to	  these	  children’s	  films,	  Australia	  has	  hosted	  the	  production	  (and	  post-­‐production)	  of	  a	  number	  of	  ‘big,	  loud’	  action	  and	  adventure	  films	  in	  recent	  years,	  many	  of	  which	  have	  been	  attracted	  by	  the	  range	  of	  financial	  and	  other	  incentives	  on	  offer	  from	  federal	  and	  state	  governments.	  Major	  international	  action	  and	  adventure	  films	  shot	  in	  Australia	  include	  Killer	  Elite	  (Gary	  McKendry,	  2011),	  Ghost	  Rider	  (Mark	  Steven	  Johnson,	  2007)	  and	  Knowing	  directed	  by	  Australian	  Alex	  Proyas	  (2009),	  all	  of	  which	  were	  shot	  in	  and	  around	  Melbourne;	  Stealth	  (Rob	  Cohen,	  2005),	  and	  The	  
Wolverine	  (James	  Mangold,	  2013),	  which	  were	  shot	  in	  or	  around	  Sydney;	  and	  Nim’s	  Island,	  Return	  to	  
Nim’s	  Island,	  and	  The	  Chronicles	  of	  Narnia:	  Voyage	  of	  the	  Dawn	  Treader	  (Michael	  Apted,	  2010),	  which	  were	  shot	  on	  the	  Gold	  Coast,	  Queensland.	  In	  addition,	  a	  growing	  number	  of	  international	  action	  and	  adventure	  films	  that	  were	  shot	  in	  other	  countries	  have	  employed	  Australian	  visual	  effects	  and	  post-­‐production	  companies.	  Examples	  include	  300	  (Zack	  Snyder,	  2006),	  for	  which	  the	  Sydney-­‐based	  firm	  Animal	  Logic	  produced	  several	  hundred	  VFX	  shots,	  and	  for	  which	  the	  firm’s	  Grant	  Freckleton	  was	  credited	  as	  Visual	  Effects	  Art	  Director,	  and	  Journey	  2:	  The	  Mysterious	  Island	  (Brad	  Peyton,	  2012),	  for	  which	  Adelaide-­‐based	  firm	  Rising	  Sun	  Pictures	  produced	  VFX	  for	  a	  chase	  scene	  through	  a	  tropical	  forest.	  	  	  
